




































de  incubación  fue  de  19  días,  y  las  crías  estaban  cubiertas  por  un  denso  plumón  natal  color marrón  rosado  (vs.
“dorado” en A. s. mengeli). Durante las horas diurnas la incubación de los huevos y pichones estuvo principalmente a
cargo de  la hembra, mientras que el macho fue encontrado  incubando una vez durante el día y otra por  la noche.
Ambos padres realizaron despliegues de distracción desde la incubación hasta que los pichones tenían 18–19 días de
edad. Considerando el rango restringido y la dependencia a la Selva Atlántica de A. s. sericocaudatus y las diferencias














The  Silky‐tailed  Nightjar  (Antrostomus  sericocauda‐
tus) is a little‐known Neotropical species, sister to the
Yucatan  Nightjar  (A.  badius;  Sigurdsson  &  Cracraft











(1940,  in  Partridge  1956)  doubted  whether  it  was
even a South American bird. Bertoni (1919) provided
the  first mention  for  Paraguay,  commenting  that  it
was not rare  in the Atlantic Forest  interior at Puerto
Bertoni and Ihguasú (Iguazú), but did not provide evi‐
dence. Finally, Partridge  (1956) obtained  four  speci‐
mens  in  Misiones  and  reported  a  5th  specimen





Atlantic  Forest birds.  In  subsequent  years, Partridge
went on to capture several more individuals in Argen‐
tina  (Table  1).  Decades  later,  Dickerman  (1975)
described  a  new  subspecies  – mengeli  –  from  the
Amazon basin. The voice of A. sericocaudatus was not
described  until  1986  (Hardy  &  Straneck  1989).
Antrostomus sericocaudatus  is now thought to com‐
prise  two  subspecies, which differ  in  size, plumage,
and  vocal  repertoire,  and  inhabit  disjunct  ranges
(Dickerman 1975, Hardy & Straneck 1989). Antrosto‐
mus sericocaudatus sericocaudatus is endemic to the
Atlantic  Forest  of  southeastern Brazil,  eastern  Para‐
guay, and the province of Misiones in Argentina, and
A.  s.  mengeli  inhabits  the  Amazon  basin  of  Peru,
Bolivia, and Brazil (Cleere & Nurney 1998, Wilkinson
2011).
Cleere  &  Nurney  (1998)  describe  the  preferred















Paulo, and only  recently  recorded  in  Santa Catarina
(São  Paulo  1998, Bencke  et  al.  2003,  Straube  et  al.
2004, Rupp et al. 2007).
Breeding biology  is documented for A. s. mengeli
(Wilkinson 2009), but poorly known  for A.  s.  serico‐
caudatus,  which  may  differ.  Bertoni  (1919)  men‐
tioned nests with two white eggs  in Paraguay. Much
later, Partridge  (1956)  found  two nests near Arroyo
Urugua‐í  (Misiones,  Argentina);  he  never  published
details, but he  collected  two  chicks, held  at MACN.
Chebez  et  al.  (1988)  reported  that  these  chicks  are
76.5 mm and 81 mm  in  total  length, with yellowish
down, a few pin feathers on the wings, and pale bills
and  legs.  Chebez  et  al.  (1988)  additionally  found  a
nest with two white eggs in 1986, 30 km west of Ber‐
nardo de Yrigoyen (Misiones, Argentina), but the nest
was  depredated  the  day  it  was  found  (Table  1).
Finally, Krauczuk (2013) mentioned finding nests with
two white  eggs  in Misiones.  These  brief  comments
appear  to be  the only  information published on  the
reproductive biology of A. s. sericocaudatus, and have
been  overlooked  in  publications  about  the  species
(Cleere & Nurney 1998; Wilkinson 2009, 2011). 
Here, we present  information on the distribution
and  reproductive  biology  of  A.  s.  sericocaudatus  in
the Atlantic Forest of Misiones, Argentina,  including






but  recorded  adults,  and  occasionally  their  nests,
while conducting site inventories and other bird stud‐









flushing  in  the  understory.  Relative  abundance
(encounter rate) of birds was recorded on daily  lists
as  rare  (1  individual),  scarce  (2–5),  frequent  (5–10),
common  (10–20),  or  abundant  (>  20).  We  found
nests  of  A.  s.  sericocaudatus  at  Parque  Provincial
Cruce Caballero (26°31’S, 53°58’W), Reserva Guaraní
(26°56’S, 54°13’W), and Valle del Arroyo Alegría (Alto
Paraná  SA,  now  Arauco;  26°29’S,  54°00’W). When‐
ever  possible, we  checked  nests  every  1–7  days  to
confirm  clutch  size,  determine  hatch  day,  and
describe parental behaviors and the development of








tape.  For  reference,  we  examined  museum  speci‐




tus  throughout  the  remaining Atlantic Forest of Mi‐
siones, in all months of the year, at 30 localities (Fig‐
ure 1, Table 1). Although we sometimes  found  indi‐
viduals  within  50  m  of  forest  edges,  most  of  our
records were in the interior of primary or selectively‐
logged forests. We found A. s. sericocaudatus in all of
the  large  forests  we  visited  at  night;  it  was much
more  unusual,  although  not  completely  absent,  in
mosaic landscapes that include forest remnants con‐
nected by corridors. We  recorded A. s. sericocauda‐





Table 1). The only  localities where we  searched  for
birds  at  night  and did not  find A.  s.  sericocaudatus
were Puerto Bemberg  (25°55’S, 54°36’W) and Barra
Concepción (28°06’S, 55°32’W). Puerto Bemberg is a
forest  remnant on  the Paraná River  in northern Mi‐







forest along  the  river and  in natural Atlantic  Forest
patches within  the  grasslands. Antrostomus  rufus  is
typically  associated  with  ecotones  between  forest
and grasslands  (Krauczuk 2013), and  is not  found  in













3. Res. Cabure‐í  25°40'S, 54°04'W  13 Jun 2008  1 ind.  H (AB) 
4. Est. San Jorge  25°50'S, 54°15'W  20–28 Sep 2004  1–4 daily  H (AB, JIA);  AR (CLO ML 135632 JIA) 
















8. Pje María Soledad  25°49’S, 54°01’W  14 Jul 1992  1 specimen  C (Contreras et al. 1994) 
8. Secc. 101, PP Urugua‐í  25°49’S, 54°01’W  4–5 Jun 2005  1 ind.  H (AB, KC, NF) 
9. Res. Aguaray‐Mí  26°04'S, 54°24'W  6–9 Jul 2009  1–5 daily  H (AB, KC, EM, JS), AR (AB) 











15. Cerro 60  26°23'S, 54°14'W  8 Apr 2011  2 ind.  H (AB) 
16. PP Piñalito  26°25'S, 53°49'W  Feb 2004, Jun 2008  several  H (AB, KC) 
17. Puente Alto (Est. 
Alegría) 











19. PP Cruce Caballero  26°31'S, 53°58'W  Oct 2003–Dec 2016  2–6 almost daily  H (AB, KC), AR (AB) 
19. Ao Alegría  Sep–Oct 2003  1 nest  P (ML), O (AB) 
20. Pje Cruce Caballero  26°31’S, 53°56’W  7 Oct 2008  2 ind.  H (AB) 
21. Pje Piñeiro (Ruta 22)  26°33'S, 53°53W  18 Jul 2009  2 ind.  H (AB) 
22. Ruta 16  26°37'S,  53°47'W  May 2009–Jun 2010  1 ind.  AR (AB) 








Atlantic  Forest  interior.  However,  in  recent  years






mid‐November  (Table  2).  The  earliest  nest  (nest  7)






Vocal activity  increased  in August  and we began  to
hear singing almost every dawn and dusk.  It peaked
in  September  and  October  with  some  individuals
singing nearly all night, and declined in November. 
We  observed  courtship  displays  at  nest  7  on  11
and 19 August 2008. Both times, the male began by
singing  from a branch  ca. 14–16 m high, above  the
site where  the eggs would  later be  laid  (Figure 2A).
He  emitted  the  usual  song  (see  Hardy  &  Straneck
1989) but  slightly  faster  (< 2  s between notes). The
female  flew  in,  then perched on a nearly horizontal




then  flew  to  the  female and perched beside her, as
the  female  emitted  soft  bark‐like  notes  every  0.5  s
(Figure 2C). The male opened his tail  like a fan,  low‐
ered his wings against the branch, and mounted the









Locality  Coordinates  Dates  No. of records  Evidence (source) 
23. PP Araucaria & 
surroundings  26°37’S, 54°06’W  2003–2005  several  AR (AB) 
24. Res. Itaovy‐Coral, 
Yaguaroundi & Yacutoro  26°39'S, 54°15'W  Oct 2006, Oct 2016  1–4 daily  AR (AB) 



















29. Res. Papel Misionero  26°59'S, 54°09'W  1 Sep 2009  3 ind.  H (AB, JS, ML), AR (AB) 
30. Cnia. La Flor  27°01’S, 54°08’W  30 Nov 2006  1 record  AR (CLO ML 132974 P.A. Hosner)
30. Res. Tangará  27°00’S, 54°07’W  Feb 2007, Nov 2009 1 almost daily  H (AB, KC, NF, LP, JS), AR (AB) 
31. Ruta 21 (S)  27°00'S, 54°02'W  8 Nov 2006  1 ind.  H (AB) 
32. PP Salto Encantado  27°03'S, 54°49'W  8 Mar 1997  2 ind.  H (AB) 
33. PP Moconá  27°09’S, 53°54’W  14–19 Oct 2005  2 ind.  AR (AB) 
34. Res. Yasí Yateré  27°14'S, 54°01'W  16–17 Oct 2006  2 daily  H (AB) 
35. Campo San Juan*  27°26'S, 55°38'W  Jun 1991  not given  NG (Contreras et al. 1994) 
36. Cnia. Taranco  27°42'S, 55°25'W  not given  not given  NG (Krauczuk 2013, E. Krauczuk 
in litt. 2017) 






floor,  in  areas with  relatively  sparser  ground  cover
than  their surroundings  (Figure 3). All except nest 7
were on  leaf  litter comprised primarily of the  leaves
of  takuapí  bamboo  (Poaceae:  Merostachys  spp.).
Nest 7 was placed on the ground, in a natural depres‐
sion about 8 × 9 cm wide and 3 cm deep. It was in an
understory  gap  created  by  the  death  of  a  takuapí
stand,  on  leaf  litter  comprised  of  dead  laurel  (Lau‐
raceae: Ocotea spp.) leaves, about 20 cm from a dead
takuapí  culm,  30  cm  from  a  Cedrella  fissilis  (Melia‐
ceae)  seedling, and 5 or 6 m  from  the main  trail at
Parque  Provincial  Cruce  Caballero  (Sendero  Carayá
Pytá). There were many large trees around the nest,
including Lonchocarpus leucanthus and Ocotea spp. 
Eggs  and  incubation.  We  found  nine  complete
clutches,  each  of which  contained  two  immaculate
white  eggs,  ovoid  to  somewhat  rounder  (Table  2).
Nest 8 contained one egg (incubated by the female)
on  29  September,  two  eggs  on  30  September,  two






Development  of  chicks.  When  the  chicks  first
hatched, their eyes were partly open and their bodies
were  covered  in  pinkish  brown  down  (nests  8,  11,
and 13; Figure 3C). The down was darker (approach‐
ing cinnamon) on the back of the neck, and paler yel‐










were  still  very  noticeable  on  the  crown,  and were
open on the wings and back (nest 11, Figure 3E). The









observe  closely.  On  day  17–18,  they  whistled  and
Nest No  Locality  Dates  Clutch [brood] size  Egg length × width (mm) 
[mass in g] 
Fate 
1  Ao Urugua‐í km 10         
2  Ao Urugua‐í km 30  30 Oct 1957  [2]     C 
3  30 km W of Bernardo de Yrigoyen  17 Nov 1986  2  32 × 19  F 
4  Res. Guaraní  29 Sep 2005  2 
29 × 20 
28 × 21   
5  PP Cruce Caballero  3 Sep–12 Oct 2007  2 
28 × 20 
29 × 23   












9  PP Cruce Caballero  12 Oct 2009  [2]  PS 
10  PP Cruce Caballero  23 Sep 2011  2 
11  PP Cruce Caballero  9–29 Oct 2012  2 
29 × 21 
29 × 22   
12  PP Cruce Caballero  11–28 Oct 2012  2 
26 × 18 [5.1 g] 
28 × 18 [5.6 g]   










inal  nest  site.  It  was  fully  feathered  on  the  wings,
head, and back, but it had a short tail (Figure 3F). Its
plumage was overall much more golden than that of

















ited nests during daytime, we  almost  always  found




dead  bamboo  culm  about  10  m  away,  and  Baez
flushed a female from the ground about 10 m away in
another  direction.  The male was  back  on  the  nest
when we  returned  at 10:30 h and around mid‐day,










The  female’s  reaction  to observers changed over
the  course of  the nesting period. At  first, when  the
eggs were  newly  laid,  she  quickly  escaped  into  the
undergrowth,  flying  low, whenever we  approached.
As the incubation period progressed, she began stay‐
ing  on  the  nest  longer,  eventually  staying  until we
were  just  2  m  away.  She  would  then  perform  an
injury‐feigning display, flying 5–8 m, then perching on
the ground in full sight. There, she began to move her
wings  up  and  down, wagging  her  tail  from  side  to
side. For a  few  seconds at a  time,  she stood on  the
tips  of  her  wings,  with  the  back  side  of  her  body











growth  about  4 m  from  the  trail.  Suddenly,  a male
landed on  the  trail,  lifting his wings, 8 m  in  front of








capture  them,  one  of  the  adults  flew  at  us  4  or  5
times,  emitting  short,  low  vocalizations  “cruak!”.
When we captured one of  the chicks,  it vocalized  in







all  the nightjars  in  the Atlantic  Forest  region  in Mi‐
siones,  we  found  A.  sericocaudatus  to  be  most






Antrostomus  rufus,  and  Spot‐tailed  Nightjar  Hydro‐
psalis  maculicaudus)  are  associated  with  cleared
areas and/or forest edges, and their populations may
be  expanding  (Bodrati & Areta  2010,  Bodrati  et  al.
2010, Bodrati & Cockle 2012, Krauczuk 2013). In Para‐
guay, which has experienced more extensive defores‐
tation  than  Argentina,  A.  s.  sericocaudatus  is
restricted to the last remnants of the Atlantic Forest,
and  is generally rare or uncommon (Guyra Paraguay
2004,  Esquivel  et  al.  2007,  pers.  observ.). Although
we  found A.  s.  sericocaudatus  at many  localities  in







and  Setopagis  parvula  nest,  in  Misiones,  in  Octo‐
ber–November  (Bodrati  &  Baigorria  2013,  pers.
observ.).  Whereas  A.  s.  sericocaudatus  begins  to
vocalize with increased frequency, perform courtship
displays, and copulate in August, other nightjars do so








northeastern  Argentina,  nightjars  nest  in  Octo‐
ber–November.  In the Chaco, Antrostomus rufus can
sing  all  night  from  dusk  to  dawn  beginning  in  Sep‐




observed  for  A.  s.  sericocaudatus,  with  the  male
dropping his wings and opening his tail, was similar in
some respects to the courtship displays described by
Bent  (1940)  for  Chuck‐will's‐widow  (A.  carolinensis)
and Vilella  (1989)  for Puerto Rican Nightjar  (A. noc‐
titherus); unlike Bent (1940), we did not observe the
male puffing up his  feathers. AB observed  a  similar
display, involving a pair of A. rufus, at Parque Nacional
Chaco  (Chaco, Argentina; 26°48’S, 59°36’W), at dusk





dropped  his wings,  began  bobbing,  opened  his  tail
like a fan, and moved  it laterally and vertically, while
vocalizing rapidly, almost without interruption, for ca.
2 min. The  female bobbed  several  times,  then  took
flight,  and  the male  followed  her  immediately. Our
observation  that A.  s.  sericocaudatus  sang  from  the
same territories  in multiple breeding seasons  is con‐
sistent with  records of high nest  site  fidelity  in A. s.
mengeli,  A.  carolinensis,  A.  noctitherus  and  Eastern
Whip‐poor‐will  (A.  vociferus)  (Bent  1940,  Raynor
1941, Vilella 1995, Wilkinson 2009, O’Connor 2013).
Clutch  size  (two)  and  incubation  period  (19–21
days) are similar  for all Antrostomus  that have been
studied to date  (Table 3). However, the eggs of A. s.










lays  white  eggs,  and  a  single  white  egg  has  been
described  for  the  Dusky Nightjar  (A.  saturatus);  no
other Antrostomus is known to lay immaculate white
eggs  (Table 3). Newly‐hatched  chicks of A.  s.  serico‐













A. s. sericocaudatus  SE South America  2  immaculate white  19 
A. s. mengeli  Amazon  2  pale pinkish orange with dark maroon specks  unknown 
A. badius  Yucatan Peninsula  2  white with chocolate markings  unknown 
A. salvini  E Mexico  2  whitish with brown or grey markings  unknown 
A. carolinensis  E North America  2  whitish with greyish to brownish markings  20–21 
A. rufus  South America  2  cream‐colored with grey, lilac, or brown markings  unknown 
A. cubanensis  Caribbean  2  whitish with brown markings  19 




A. vociferus  E North America  2  cream or whitish marbled with lavender grey blotches 
or brown spots 
19–21 









arizonae  (Bent  1940),  A.  noctitherus  (Vilella  1995,




linensis  (yellow‐ochre;  Bent  1940,  O’Connor  2013).
Although  Chebez  et  al.  (1998)  described  yellowish
down, pale bill and legs, in A. s. sericocaudatus, their
observations  were  based  on  discolored/faded
museum specimens (pers. observ.).













intruders (flushing  immediately  in the days after  lay‐
ing vs. sitting tight and then feigning injury during the
late‐incubation  and  early‐nestling  periods)  appear
similar to those of other Antrostomus, including A. s.
mengeli, A. carolinensis, A. vociferus, A. ridgwayi, A.
noctitherus,  and  A.  cubanensis  (Bent  1940, Garrido
1983, Vilella 1995, Cleere & Nurney 1998, Delannoy
2005, Wilkinson 2009, Cink et al. 2017). 
To  our  knowledge,  there  have  been  no  genetic
studies  focusing  specifically  on  Antrostomus  serico‐
caudatus. Based on one specimen from each subspe‐
cies,  Sigurdsson  &  Cracraft  (2014)  place  A.  s.
sericocaudatus  next  to A.  s. mengeli,  but  note  that




egg  color,  it  is worth  considering whether  the  two
subspecies should be evaluated separately for conser‐
vation  purposes.  Our  records,  as  well  as  recent
records  from  Brazil  (Rupp  et  al.  2007,  Legal  et  al.
2009) suggest that A. s. sericocaudatus may be more
abundant than previously thought within large tracts
of Atlantic Forest; however,  few  such  tracts  remain,
and  the  subspecies  is  vulnerable  to  ongoing  forest
destruction throughout  its range. To assess  its global
conservation status, it is important to study the popu‐
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